










whose  name,  etymologically,  was  related  to Old  Icelandic  aðal,  whose  own 
etymological meaning is of course ‘noble’. The tale proceeds, however, with the 




According   to   the  Oxford  English  Dictionary,  adela  comes   into  Modern 
English  as  addle,   the  most   familiar  usage  of  which,  at   least   to   the  present 
writer,   is   in   the   compound  addle­brained,   ‘applied   contemptuously   to   one 
whose intellect seems muddled’. The identification with  adela was first made, 
to my knowledge, in 1936 in Eilert Ekwall’s Concise Oxford Dictionary of English 











eighteenth  and nineteenth  centuries  of   the   spelling  Adel  in   favour  of  Addle 
(which had been usual from the sixteenth century)  seems to have stemmed 
precisely from a desire to dissociate the parish from the common noun addle, 
still   current   in   Yorkshire   dialect   in   the   meaning   ‘muck­heap’   (Simpson, 
Archæologia   Adelensis,   3;   Draper,  Adel   and   its   Norman   Church,   4).   Nor, 
however,   would   the   concerned   citizen   be   without   philological   grounds   for 
questioning   the  adela  etymology.   In   his  Namenkundliche   Studien   zum 
Germanenproblem,   Jürgen Udolph  identified no  fewer  than  five examples  of 
place­names containing  adela  in  England and a  further  nine elsewhere (pp. 
295–99). However, Adel is the only example in which adela is not a determiner, 




























second element  is  cognate with Welsh  llwch  ‘lake’:  Rivett  and Smith,  Place­
Names of Roman Britain, 453.) Accordingly, a century later, Thomas Dunham 
Whitacker offered, without further comment,   ‘ADEL, The Adhill  of the Liber 
Regis, which probably gives the true etymology of the word, the Hill of Ada, the 
first Saxon colonist of the place’ (Loidis and Elmete, p. 174). This explanation 
was   apparently   warmly   received   and   was   repeated   frequently   into   the 
twentieth   century   in,   for   example,   the  1822   edition  of  Thomas   Langdale’s 
Topographical Dictionary of Yorkshire  (s.v.),  John Mayhall’s 1860  Annals and 
History of Leeds  (p. 19), and James B. Johnston’s  The Place­Names of England 
and Wales, from 1915 (s.v. Addle).














Simpson’s   argument   can,   surely,   hardly   fail   to   please   Adel’s   academic 
community, since he emerged claiming that Adel was once the central point of 
devotion in a ‘territory then devoted to the worship of the “God of wisdom” ’ 










and   its  Norman Church,  p.  4)   inspire  confidence.  Draper  was  also   the   first 
commentator to make a serious bid in print for taking Adel as a cognate of aðal 












department   who   hit   on   the   least   implausible   etymology   for   Adel   hitherto 
published: F. W. Moorman, in his  Place­Names of the West Riding of Yorkshire, 
from 1910.   ‘The  O.E.   termination   ­léah’,   he  wrote,   ‘often  appears   as   ­le  in 
Domesday Book, e.g., Gisele=Guiseley’, and in pointing to Bootle as a reflex of 






his  effort  to break with a  long and none too glorious tradition of  inventing 
Anglo­Saxon personal names as a means to explain place­names; but perhaps 
on this occasion his revisionism was misdirected.
It would of course be pleasing to conclude with the argument that any 
inhabitant of Adel might by virtue of his place of residence be called an æðeling; 
sadly this is not the case, though at least we need no longer imagine him to be 
an addle­dweller. Besides, as readers of the Wife of Bath’s Tale will be aware, 
‘genterye | is nat annexed to possessioun’:
Looke who that is moost vertuous alway,
Pryvee and apert, and moost entendeth ay
To do the gentil deedes that he kan;
and *Eada­l ahē  is not, by this count, without its æðelingas.
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